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NARCISSIM EXPOSED IN OMAR B. ABI RABIA'S POEMS ABSTRACT
The detection of the psychological elements in a literary text and the application of psychoanalytical approach onto it has begun with Freud; and has been elaborated by others in the course of time. The psychoanalytical method of criticism that has been improved under the auspices of Freud examines the effects of the artist's psychological life and the subconscious on the work s/he creates. Throughout the study the poems by Omar b. Abī Rabi'a, lived during the Umayyad reign and was regarded the master of love-poets both in his lifetime and later, has been pschoanalytically anaylysed. Poem itself is a means that can shed some light on its author and his/her age. In his lifetime there witnessed a great deal of development in Mecca and Medina, economically, culturally and socially; and there was a considerable amelioration in public welfare. As a direct consequence of this state music and poetry gained more publicity and got farther from earlier patterns applied before. In line with these social changes/developments "woman" secured more role and place in literature. Since he was brought up in a "high-bred" milieu Omar ibn Abī Rabī'a, thanks to his charm and lyric poems, was at the centre of ladies' attention and attraction. He recited poems in societies that attended also by the ladies. Due to the fact that he was the leading personality of "ode of lust", the main theme in his work was "woman". Omar was a sort of narcissist poet. He was fond of their attraction offered for his self and poetry; his love for them was not a real one. In this paper I have tried to detect the narcissistic elements in the poetry of Omar ibn Abī Rabī'a, a great megalomaniac.
STRUCTURED ABSTRACT
In this study it is aimed to discover the narcissistic reflexions as a sub-division of the psychoanalytical method of criticism in the poems composed by Omar ibn Abī Rabī'a, an Umayyad period odist. In the introduction we have treated the relationship between psychology and literature, and the fundamental terms related to the concept of narcissism. Then we have set forth the approaches assumed by the scientist on narcissism. And tried we have to explain the ways how the concept effect individuals. As his familial ties and the conditions in which he was brought up had a significant share in the megalomaniac personality of the poet, we first gave the biography whereof. Then analysing the poems compiled in his divan, we have focused on the narcissistic elements and laboured to put the megalomaniac state of mind of the poet forward. Of course, not all of the poems brought together in the divan are covered. We've only cited and translated the couplets in which we've detected the narcissistic tendencies. Following the interpretations we've made some cursory evaluations on the spotted topics.
One of the themes that the classical Arab poetry treats is woman and love. In earlier times while ode (gazal) was named after the chapters of a poem that deal with love, the loved one etc., later the denomination
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 11/5 Winter 2016 exceeded the limits and used for the whole piece treated the given themes. Yet with the advent of Islam and during the Caliphate of Rashidun (The Rightly Guided) the attraction to this kind of poetry considerably declined. On the contrary, in the following reign of the Umayyad there was an increase in the interest in leisure, music and women; and odes harassing the madams and mademoiselles gained popularity. In those times "ode" was not anymore a means to take the qasida (eulogy) to its true purpose; but became only the instrument used partly by the Bedouins and partly by the rural artists. Omar ibn Abī Rabī'a that we here try to treat as a subject was the master of the école of ode-saying and leader of those who used the very structure.
It would be proper to ascertain him in terms of the merits and times he was brought up with/in. In his lifetime there witnessed a great deal of development in Mecca and Medina, economically, culturally and socially; and there was a considerable amelioration in public welfare. As a direct consequence of this state music and poetry gained more publicity and got farther from earlier patterns applied before. Ladies attained such a taste to decide on the quality of particular poems. They would gather with the poets to talk, listen to their performance etc. There were some ladies that turned their homes into a centre that literary gatherings took place, poets and performers attended and made serious discussions on poetry and music. In such a select milieu, as he had no responsibility to meet the crucial means of living or to earn his life, Omar ibn Abī Rabī'a wholeheartedly dedicated himself to lust, love and poetry. Thanks to his charm and lyric poems, he was at the centre of ladies' attention and attraction in any place. There had always been ladies at the centre of his work; not the men. Even during the season of pilgrimage he gathered with ladies, talked to them and wrote poems for their sake. Using dialogues in his poems rendered between ladies he marked an unprecedented trial in Arab poetry. Those dialogues were about the experiences between the ladies and the poet and the critics they had made for his poetry. Omar's love for ladies was not a real one; rather than the loving he was the "loved" one. He was fond of their attraction offered for his youth, charisma and of their love. In this paper we have tried to reveal the narcissistic self of the poet. Narcissist, basically, is the man who is in love with himself. Yet its characteristic varies from one to another. With the narcissistic elements they bore the poems of Omar fed on these. The arguments we have detected in his poetry can be thus listed: The poet gain a noticeable fame among the people thanks to his charm and work. He almost always talked about his physical beauty and the attention shown for his work. Since being a descendent of a significant family he identified his narcissistic leanings with his blood and thus exhibited sample forms of tribal narcissism. Mentioning the names of his tribe and forefathers in his poetry he overtly expressed the honour he felt for being an offspring of such a significant lineage. He used the name of a caliph, i.e., Hadrat Omar, as a pseudonym. Often writing down his penname along with his original one in his poems would be deemed as a sign for his love of "his-self". He was proud of his horse and personified it to reflect his self-indulgence. Ladies were always attracted to him and chased him. Though he had almost no esteem for the ladies, they held him understandably "dear". In his poems he showed the ladies as the ever-ready lovers that would not hesitate to end their lives for his sake. These are all the narcissistic 
Giriş
Bir edebî eserdeki psikolojik öğelerin saptanması ve esere psikanalitik kuramın uygulanması Sigmund Freud ile başlar ve peşi sıra gelen psikologlar ile derinlik kazanır. Freud, genel olarak sanat eseri, özelde ise edebî eser üzerinde uzun uzadıya düşünmüş ve "hem sanat eserinin kendisini hem de onun öznesi olan yazar ve sanatçıyı psikanalitik bir gözle değerlendirmiştir" (Emre, 2006: 291 (Emre, 2006: 292) .
Edebiyat ve psikolojinin insanı bütünüyle hedef ve malzeme olarak seçmesi her iki disiplin arasında bağlantı kurma gereksiniminin önemli argümanlarından biridir. Gerek edebiyat gerekse psikanaliz, insanı "iç ve dış hatları, fiziksel ve ruhsal tarafıyla tanımaya çalışırlar" Edebî esere psikanalitik yaklaşım, sadece birey olarak insan ruhuna -kahraman veya yazarın ruh dünyasına-yönelmez. Sanat yapıtını yorumlamada psikanalitik yöntemin amaçlarından en önemlisi "yapıtın kahramanları aracılığıyla sanatçının bilinçaltının temellerine değin uzanarak onu deşifre etmek(tir)" (Emre, 2006: 334) . Edebî esere psikanalitik yöntemle yaklaşmanın sağladığı olanaklardan biri de "çağın ruhu"na dair önemli bulgulara ulaşmayı sağlamasıdır. Yazarın içinde yaşadığı toplumun yahut mensubu bulunduğu toplumsal tabakanın duyuş ve düşünüşünü, çağın ruhunu ve sosyal psikolojik unsurları gözeterek oluşturduğu esere psikanalitik bir eleştiri biçiminin uygulanması, aynı zamanda dönemin ruh haritasını çıkarmada da etkin olacaktır. Pospelov'a göre "yazar her zaman belli bir toplumsal katmanın kişisidir; toplumun ve kültürün belirli çevreleriyle ilişkidedir; eğitim çizgisi ve düzeyi başkalarından farklıdır; bir siyasal ve düşünsel hareketin yanında yer alır; toplumsal olaylara ya katılarak ya da yönlendirici olarak etkinlikte bulunur" (Emre, 2006: 295-297) .
Şairin "ben"ini odağa alarak yazdığı şiirlerinde bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde kullandığı göstergeler, psikanalitik çerçevede değerlendirildiğinde aslında narsistik bir benlik gösterisidir. Bu çalışmamızda ele aldığımız Emevî Dönemi gazel şairi Ömer b. Ebî Rebîa'nın şiirlerindeki narsist öğeleri değerlendirmeden önce narsisizm hakkında kısa bir bilgi vermek yararlı olacaktır. Narsisizm (:Bensevi), terim olarak adını bir Yunan efsanesinde suda hayalini görerek kendi kendisine âşık olan ve âşık olduğu nesneye bir türlü kavuşamadığı için canına kıyan Narkissos'tan almaktadır (Freud, 2014: 343) . Freud'un, "Narsisizm Üzerine Bir Giriş" adlı makalesi narsisizm üzerine ilk önemli çalışması olarak kabul edilir. Narsisizmin psikanalizdeki yeri bu makaleye dayanmaktadır. Şairin kendisi dışında kalan varlığa bakışı ve eserinde yer verdiği imgeler veya nesneler de narsist kimliğin ifadesi olabilmektedir. Nitekim Freud'a göre "kişi narsistik tipte obje seçimine göre: kendisi ne ise onu; kendisi ne idiyse onu; kendisi ne olmak istiyorsa onu; bir vakitler kendi parçası olmuş olanı sevebilir" (Emre, 2006: 327) . Narsistik kişilik bozukluğu aşağıdaki belirtilerden en az beşinin var olması ile erken erişkinlik döneminde başlayan beğenilmeye ve takdir görmeye yönelik aşırı ihtiyaç ve empati (eş duyum) yokluğu ile ortaya çıkan sürekli davranış biçimi olarak da tanımlanabilir. Kendisinin çok önemli olduğu duygusunu taşıma,
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International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 11/5 Winter 2016 başarılarını ve yeteneklerini abartma, yeterli bir başarı göstermeksizin üstün biri olarak bilinmeyi bekleme, sınırsız başarı, güç, zekâ, güzellik ya da kusursuz sevgi üzerinde kafa yorma, özel ve eşi bulunmaz biri olduğuna ve ancak özel ya da toplumsal durumu üstün kişilerin kendisini anlayabileceğine ya da ancak onlarla arkadaşlık etmesi gerektiğine inanma, çok beğenilmek isteme, hak kazandığı duygusu taşıma, kişiler arası ilişkileri kendi çıkarları için kullanma ve kendi amaçlarına ulaşmak için başkalarının zayıflıklarını kullanma, empati (eş duyum) yapamama, başkalarının duygularını tanıyıp, tanımlama ve ihtiyaçlarının farkına varıp, bu ihtiyaçların giderilmesi konularında isteksiz olma, çoğu zaman başkalarını kıskanma ya da başkalarının kendisini kıskandığına inanma küstah, kendini beğenmiş davranış ya da tutumlar sergileme; eleştirilere karşı öfke, utanç veya küçük düşme tepkisinde bulunma (Köroğlu, 1994: 248) .
Temelde kendisine âşık olan kişi narsistir. Gregory Zilboorg'un ifadesiyle: "Narsisizm, terimi bireyin sevgi nesnesi olarak başkaları yerine sadece kendini seçtiği bir zihin durumunu, kendiliğinden tutumu gösterir. İçten içe o, kendine âşıktır ve her yerde, kendi imajına hayranlık duyup kur yapabileceği bir ayna arar." (Horney, 1994: 64) Fromm, "kendine âşık olmak" diye de tanımlanabilen narsisizmin gerçek sevginin karşıtı olduğunu belirtir. Çünkü gerçek sevgi, insanın kendisini unutup sevdiği insana kendinden daha çok önem vermesidir (Fromm, 1983: 79) . Narsist bir insan için ona gerçek gelen tek alan kendi kişiliğidir; duyguları, düşünceleri, ihtirasları, istekleri, bedeni, ailesi, yani kısaca kendisi ve kendine ait olan her şey. Her inandığı şey, o inandığı için doğrudur. Kendi kötü özellikleri bile, sırf kendi özellikleri oldukları için güzeldirler. Onun dışında olanlar ve diğer insanlar ise cansız, tiksindirici, anlamsızdır; sanki hiç yaşamamaktadırlar (Fromm, 1983: 77) . Narsist bir insan her zaman bütün kişiliğini kendi narsisizminin tek hedefi kılmaz. Bazı durumlarda belirli bir yönünü narsist duygularına temel alır. Akıl, fiziksel güzellik bunların en çok rastlanılanlarındandır. Narsist kişi, kendisinin öne çıkarmayı arzuladığı bu yönü ile birleşir ve bütünleşir. Ona kim olduğu sorulacak olursa, aklı, şöhreti, zenginliği vs. olduğunu ileri sürer. Kısaca o, bütün bir insan olmak yerine, kendisinin bir bölümü olmayı tercih eder, bununla övünür ve yetinir (Fromm, 1997: 93) .
Fromm, narsisizm için şu ifadeleri kaydetmektedir: "Narsist bir insan için, yalnızca kendisi ve onu ilgilendiren şeyler gerçektir. Onun dışında kalan ve başkaları ile ilgili olan şeyler ise gerçek dışı ve yüzeyseldir. Böyle bir kişi, dış dünyayı yalnızca "algılar", ama bu onun için bir anlam taşımaz, duygu ve düşüncelerini de fazlaca etkilemez. Kendi dışındaki şeyler, ancak onu ilgilendirdikleri zaman bir anlam kazanırlar. Narsist kişi, sevgiyi ve başkalarına karşı yardım duygusunu tanımadığı gibi, akılcı ve objektif bir karar da alamaz. Etrafına görünmez bir duvar örmüştür ve onun içinde tek başına yaşar. Her şey orada ve ondadır, dünya ise anlamsız ve değersizdir. Ya da başka bir tanımla kendisi tek başına dünyadır." (Fromm, 1997: 92) Bu çalışmada da Ömer b. Ebî Rebîa'nın şiirlerindeki birtakım narsist öğeleri mercek altına alınarak "megaloman" kimliği ortaya koymaya çalıştık. Ailesinin ve yetiştiği şartların şairin megaloman kişiliğinde büyük payı olduğu için önce biyografisine yer verdik, ardından şiirlerindeki narsist öğeleri tespit etmeye çalıştık. (Huseyn, 1991: 1/592; el-Fâhûrî, ts.: 255; İbn Ebî Rebîa, 1934: 6-16; Er, 2007: 56-57) .
Şairin Biyografisi
Ömer b. Ebî Rebîa'nın Şiirinde Narsisizmin Yansımaları
Psikanalitik literatürde yapısı en çok farklılık gösteren olgular, narsistik olarak adlandırılan olgulardır. Bunlar kibir, bencillik, prestij ve hayranlık özlemi, sevilme arzusu ve bununla birlikte başkalarını sevme yetisinden yoksunluk, insanlardan uzaklaşma, normal özsaygı, idealler, yaratıcı arzular, sağlığa, görünüşe, zihinsel (entelektüel) becerilere yönelik kaygılı bir ilgi gibi özelliklerdir. Narsistik olgularla ilgili ortak olan tek şey, özle (kişinin kendisiyle) ilgili olmaları, ya da sadece özle ilgili tutumlara olmalarıdır (Horney, 1994: 64) .
Ömer b. Ebî Rebîa'yı yaşadığı çağ ve yetiştiği değerler içerisinde ele almak uygun olacaktır. Onun yaşadığı dönemde Mekke ve Medine ekonomik, kültürel ve sosyal olarak ilerleme kaydetmiş ve halkın refah seviyesi artmıştır. Bu durumun sonuçlarından biri olarak musiki ve şiir bu dönemde daha da yaygınlaşmış, daha önceki dönemlere ait kalıplarından biraz uzaklaşmıştır. Sosyal hayattaki bu gelişmelerle orantılı olarak kadın, edebiyatın içerisinde daha çok yer sahibi olmuştur. Kadınlar şiirin iyisi ve kötüsü hakkında karar verecek edebi zevke ulaşmışlardı ve şairlerle edebi sohbetler yapmak, şiir icralarını dinlemek gibi etkinliklerde bulunurlardı. Kimi kadınlar, kimi evini edebi sohbetlerin icra edildiği, şairlerin ve şarkı söyleyenlerin toplandığı ve şiirlere ve musikiye yönelik en sert eleştirilerin yapıldığı meclise dönüştürenler olmuştur (elBustânî, 1934: 7) . Böyle bir dönemde zengin bir ailenin çocuğu olarak, her istediğini çaba sarf etmeden elde ederek yetişen Ömer, hayatın gerekliliklerini yerine getirmek gibi bir kaygısı olmadığı için kendisini eğlenceye, aşka ve şiire adamıştır. Yakışıklılığı, dış görünümünün düzgün oluşu, güzel konuşması ve söylediği şiirlerle namı her yere yayılmıştır. Ömer bir mekânda iken tüm gözler ona yönelirdi. Tüm meclislerde yapılan konuşmaların odağında o vardı. Kadınlar onunla görüşebilmek ve onun sevgisine erişebilmek için can atarlardı. Tüm bunlar Ömer'i kendini beğenmeye, arzu ettiği her şeyi elde etmeye ve kadınların kendine hayran olmasını arzulamaya itmiştir (İbn Ebî Rebîa, 1934: 7) . Sahip olduğu bu nitelikler Ömer'i yakışıklılığına, kadınların kendisine olan ilgisine ve aşkına tutkun bir hale getirmiştir (Mübârek, ts.: 46) .
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Kasidelerindeki maceralarında ona eşlik eden kadınlar hep değişir, ancak değişmeyen tek şey Ömer'in öz sevgisidir. Bu durum onu diğer şairlerden ayrı kılan en belirgin özelliğidir. O tek bir kadına âşık değildir. Hayatındaki kadınların varlığı kelebeklerin hayatı gibi kısa süreli ve geçicidir. Ömer b. Ebî Rebîa'nın bu karakter özellikleri "Narsisizm" teriminde ifadesini bulmaktadır. Narsistik öğeler Ömer'in şiirlerinin çoğunda mevcuttur. Ancak bu durum üslup olarak farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Öz sevgisi şiirlerinde bazen açıkça bazen de sözcükler arasında gizli bir şekilde belirir. Bu bölümde Ömer'in şiirlerinde narsisizm olgusunun ortaya çıktığı yerler başlıklar altına incelenmiştir.
1.Ömer b. Ebî Rebîa'nın Şiirlerinde Kendi Adını Anması
Ömer b. Ebî Rebîa kendisini hayatındaki kadınlardan daha çok sevmiştir. O yakışıklılığına, vücudunun düzgünlüğüne, her yerde adından söz ettiren şahsiyetine tutkundur. Öteden beri yaşadığı yerin eşrafından olarak kabul edilen ailesi ve soyu ile de övünürdü. Şiirlerinde bariz bir şekilde adına yer vermesi onun öz sevgisini ortaya koymaktadır. Yaşadığı müreffeh hayat ve sahip olduğu tüm niteliklerden dolayı onun gazel türündeki şiiri de benzersiz olmalıdır. O çekici, hayran kalınan, güleç biri olduğu için şiirleri de aynı cazibeye sahip olmalıdır. Zira şiir gönlün dışa vurumudur (Mübârek, ts.: 93) . Şiirlerinde birçok yerde ismini açıkça zikretmiştir. Şiirlerinde ismine yer verişi farklı şekillerde olsa da aralarındaki ortak nokta onun yaşadığı narsisizmi yansıtmasıdır. Aşkına köle ettiği bir kadının duygularını şöyle dile getirir (İbn Ebî Rebîa, 1934: 104) :
"Gönlü sevindiren ve göze hoşa gelen ne varsa hepsinden âlâ Ömer vardır."
Bu beyitte Ömer'in narsist duyguları açıkça görülmektedir. Ömer ona âşık olan kadının gözünde ve gönlünde her şeyden üstündür. Bu kadın şaire beslediği duygularla tüm hayatında yaşamadığı bir mutluluğa erişmektedir. Sevdiği kadın için Ömer hayatta tattığı ve tadabileceği tüm güzelliklerin ötesindedir. Ömer bu ifadelerle narsist duygularını tatmin etmektedir.
Şair, kendi adını açıkça zikrettiği başka bir beyitte şöyle demektedir (Abdulhamîd, 1960: 123) :
"Sevgilim onu terk ettiğimi anladığında der ki: Ah Ömer! Keşke bu günü görmeden ölseydim."
Şairin öz sevgisi bu beyitte de açık bir şekilde görülmektedir. Sevgilisi şairin onu terk ettiğini anladığında çektiği aşk ızdırabıyla şaire adıyla hitap etmektedir. Kadın, bu ana tanıklık etmektense ölmeyi yeğlediğini dile getirmiştir. Şair, kadının çektiği aşk ve ayrılık acısını birlikte tasvir etmiştir. Bu denli acıya neden olan sıradan bir erkek değil, Ömer'dir.
Ömer b. Ebî Rebîa'nın divanında, kendi adını bizzat zikrettiği daha birçok beyit vardır. Bunlardan birisinde şöyle der (İbn Ebî Rebîa, 1934: 132) : 
"Kadın akranlarına der: Allah aşkına söyleyin! Ömer'i görebilecek miyiz sizce"
Ömer kadınların sevgilisi ve en güzel hayalidir. Kadınlar sürekli onunla görüşme arzularını dillendirirlerdi. Yukarıda verdiğimiz beyitte sevgilisi akranlarına gerçekten Ömer ile görüşüp görüşemeyeceklerini, bunun imkânını sormaktadır. Sözlerinde özlem vardır. Ömer'in bu beyitte açıkça adını kullanması kadınların ona olan tutkusunu pekiştirmek adına önemlidir. Kadın sadece kendisinin değil diğer kadınların da onu görebilme imkânını sorgulamaktadır. Çünkü Ömer tek bir kadının sevgilisi değildir. Ona âşık olan tüm kadınlar onunla görüşmeyi ve konuşmayı arzulamaktadırlar.
Başka bir beyitte şöyle demektedir (İbn Ebî Rebîa, 1934: 124) : Yukarıdaki beyitte şair üç kız kardeşin diyalogunda kendi ismine yer vermiştir. En büyükleri gelenin kim olduğunu sorunca ortanca kardeş onun Ömer olduğunu söylemiştir. Bu da Ömer'e âşık olan kadınların onu her halinden tanıdığını, Ömer'in onlara gizli olmadığını göstermektedir.
2.Ömer b. Ebî Rebîa'nın Şiirlerinde Kendi Lakabını Zikretmesi
Şair, şiirlerinde kadınlarla olan diyaloglarında "Ömer" adına çokça yer vermiştir. Bunun yanı sıra lakabı olan "Ebu'l-Hattâb"'ı da oldukça fazla kullanmıştır. Bu lakap ona Halife Ömer (r.a.) vefat ettiği gece dünyaya geldiği için verilmiştir. Önemli bir şahsiyete ait olan bu lakabına çokça yer vererek sevgilisi olsun olmasın tüm kadınlar arasındaki üstün konumuna dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Şairin lakabı şiirlerinde lakabını kadınların onun yakışıklılığı, elbiseleri, heybetli yürüyüşü, ona olan özlem ve aşkı, özleminin sebep olduğu hüznü tasvir ettikleri konuşmalarında geçmektedir. Aşağıdaki beyitte onu seven bir kadının dilinden şöyle denilmektedir (İbn Ebî Rebîa, 1934: 17) :
"Kadın dedi ki: Kuşkusuz bu Ebu'l-Hattâb'tır. Onu elbisesinden tanırım ben."
Bu beyitte Ömer'in lakabı ve elbiseleri ile övündüğü açıkça görülmektedir. Her ikisi de kadınların dikkatinden kaçmamaktadır. Sevgilisi daha yüzünü görmeden onu uzaktan elbiselerinden tanımıştır. Ömer şık giyinmesi ve gösterişli elbiseleri ile şöhret bulmuştur. O uzakta da olsa kadınlar onu elbisesinden tanırlardı.
Başka bir kadının lisanıyla şöyle der (İbn Ebî Rebîa, 1934: 216) : Diğer bir beyitte şöyle der (İbn Ebî Rebîa, 1934: 242) :
Ömer bu beyitte kendisini göremediği için sabırsızlanan ve kız kardeşleri gizlice kendisine haber gönderen sevgilisinin ağzından "Ebu'l-hattâb" lakabına yer vermiştir. Halife Ömer'e ait olan bu lakabı söyleyerek Ömer övündüğü gücüne ve konumuna gönderme yapmaktadır. Bu lakap duyanlara Halife Ömer'i, onun güç ve üstün konumunu çağrıştırmaktadır. Kadın insanların durumdan haberdar olmasından korkmaktadır. Şairi bu lakabı ile anmak adeta ona güven vermektedir. Diğer bir beyitte sevgilisinin sözlerini şöyle nakleder (İbn Ebî Rebîa, 1934: 97) :
"Sevgilim kız arkadaşlarına seslenir: Hadi dışarı çıkalım! Sanırım Ebu'l-hattâb geliyor"
Şair bu beyitte geleceğini haber alan sevgilisinin durumunu tasvir etmektedir. Ömer'in geleceğini düşünen kadın, arkadaşlarına seslenerek onları dışarı çıkıp birlikte Ömer'i karşılamaya davet etmektedir. Kadınlar aslında böyle özel anlarda yalnız olmayı tercih ederler. Ama burada durum her zamankinden farklıdır. Zira gelen, kabilesi, yaşı ne olursa olsun her kadının gönlündeki adam Ömer'dir. Şair burada heybetli lakabını kullanarak kadınların gönlünde ne denli büyük bir yere sahip olduğunu göstermektedir.
Diğer bir beyitte şöyle demektedir (Abdulhamîd, 1960: 202) :
"Sevgilim dedi: gözüm seğiriyor; sanırım bu Ebu'l-hattâb yaklaştığının habercisi"
Şair burada kadınlar arasında yaygın batıl inançlardan birine yer veriyor. Onların arasında yaygın olan inanca göre göz seğirmesi değerli bir kişinin gelişine işarettir (el-Havâmide, 2012: 446) . Şair divanında birçok yerde sevgilisi olan kadınların onu görmeye bir işaret olarak göz seğirmelerine yer vermiştir. Şair kadınların göz seğirmesinde akla gelenin mutlak olarak kendisi olduğuna vurgu yapmaktadır. Ebu'l-hattâb lakabının taşıdığı izzet ve iftihar da bunu desteklemektedir. Kadınların aklındaki tek erkek odur. Göz seğirmesi veya buna benzer anlam taşıyan durumlarda akla gelebilecek tek kişi Ömer'dir.
3.Şairin Yakışıklılığı Ve Soylu Ailesi İle Övünmesi
Bireyler kendi narsisizmlerini bir gruba ait kılıp, onunla özdeşleşerek de tatmin edebilirler. Buna "Grup narsisizmi" denilmektedir (Fromm, 1983: 82-83) . Ömer b. Ebî Rebîa narsist duygularını adı ve lakabı ile yansıttığı gibi soyu ve yakışıklılığı ile de ortaya koymaktadır. Cahiliye Döneminden yaşadığı Emevi Dönemine kadar soylu bir aileden geldiği için toplum içerisinde saygın bir yere sahipti. Şair açık bir şekilde eşraftan sayılan soyunun, kabilesinin adına yer vererek övünmektedir. Ayrıca yakışıklılığını da her fırsatta dile getirmektedir. Özellikle kadınlar söz konusu olduğunda bunlarla övünmektedir. Genç, soylu ve yakışıklı bir erkek kadınların gözünde değerlidir (Mübârek, Kendisine âşık olan üç kız kardeşin ağzından naklederek şöyle der (İbn Ebî Rebîa, 1934: 124) : Uzaktan gelen Ömer'i fark eden arkadaşı Esma'ya gelenin o olup olmadığını sorar. Ömer burada kendisini el-Muğîrî olarak ifade eder. El-Muğîre adındaki dedesine nispetle bu ismi almıştır (Abdulhamîd, 1960: 6) . Burada üstün soyu ile övündüğü gibi kadınların gözündeki üstün konumunu da dile getirmiştir. Esma arkadaşına sürekli Ömer'den bahsetmekte, onu övmekte ve en güzel yönlerini tasvir etmektedir. Bu tasvir arkadaşının zihnine öyle kazınmıştır ki ölene dek aklında kalacaktır. Başka bir kadının ağzıyla yakışıklılığını şöyle dillendirir (İbn Ebî Rebîa, 1934: 38) : 
4.Atı İle Ve Atı Üzerinde İken Heybeti İle Övünmesi
Cahiliye Döneminden günümüze kadar at, Araplarda önemli bir yere sahip olmuştur. Cahiliye döneminde Araplar erkek çocukla, kabilede yetişen şairle ve doğurgan atla birbirlerini tebrik eder, kutlarlardı. Atlarının soyu da Arapların kendi soyu kadar önemli idi. Atlarının ana ve babalarının bilinmesini önemserler ve bu konuda eksik bir şey bırakmazlardı. Zira doğacak yavrular, cins at olan ana babalarının güzel özelliklerine sahip olurlar (el-A'râbî, ts.: 15-20). Araplar öteden beri atlarına çok değer vermişler, aile fertlerine gösterdikleri ilgiyi onlardan esirgememişler, şiirlerde atlarıyla övünmüşlerdir. İslamiyet'in gelişinden sonra da atın sahip olduğu bu üstün konum devam etmiştir (İbnu'l-Kelbî, 1985: 21) . Şairler atlarının güzelliği, asaleti ile övünerek rekabet içerisinde olmuşlardır. Ömer b. Ebî Rebîa da şiirlerinde içindeki öz sevgisini asil atı ile övünerek dışa vurmaktadır. Sevdiği kadınlar asil atının geldiğini görünce Ömer'in de geldiğini bilirlerdi. Şairdeki narsisizm, şahsını ve ona ait her şeyi kapsamaktadır. Ruhunun ve bedeninin adeta ayrılmaz bir parçası olan atı da bunlardan biridir. Bu bağlamda şöyle demektedir (İbn Ebî Rebîa, 1934: 124)
"Dilberler hakkımda konuşurken yakın mesafeden, Koşan atım Eğarr'ın üzerinde beni görürler"
Ömer burada kadınların hep kendisinden bahsettiklerini, bu esnada yakın mesafeden koşturarak gelen atının üzerinde gelişine tanıklık ettiklerini tasvir etmektedir. Şair burada atını alnının ortasında beyazlık bulunan anlamına gelen "Eğarr" kelimesi ile anmıştır. Bu kelime asil arap atı için kullanılmaktadır. Alnının ortasında beyazlık bulunması bir at için övünç sıfatıdır. Ömer'in içindeki öz sevgisi asil atını da anarak artmaktadır.
Şair, sevgilisinin ağzından şöyle demektedir (İbn Ebî Rebîa, 1934: 17)
"Sevgilim komşusu kadına dedi: Bak şu atlılara. Kara yağız atın üzerindeki kim dersin?"
Şair bu beyitlerde bir topluluk içerisinde olsa da kadınların onu nasıl fark ettiklerini anlatmaktadır. Uzaktan atlılarla gelirken sevgilisinin kara atının üzerinde onu tanıdığını ve bunu arkadaşına ifade edişini dile getirir. Şair burada sadece atı ve onun asaleti ile değil aynı zamanda güzelliği ve rengi ile de övünmektedir. Uzakta da olsa kadınlar onu tanımaktadır. Aslında kadınlar Ömer ve ona ait her şeyi adeta ezbere bilmektedirler.
5.Kadınların Ömer b. Ebî Rebîa'ya Hissettikleri Aşk
Ömer b. Ebî Rebîa birçok kadını sevmiştir. Ancak o aslında âşık olmaktan çok maşuktur. Şiirlerinde kadınların ona aşkına dair birçok beyit bulunmaktadır. Ömer akranı gençlerin kıskandığı bir gençtir. O her genç kızın hayalini süsleyen hoş bir umut, kızların annelerine, kız kardeşlerin birbirlerine anlattıkları hoş sözlerin kahramanıdır. Ömer sahip olduğu bu konumun farkındaydı. Şair, idarecileri ziyaret etmekten ve onlara yakın olmaktan uzak durmuştur. O kendisini onlardan daha üstün görmekteydi. Zira o, çağının yakışıklılık ve aşk prensi idi (Mübârek, ts.: 96) . Narsist bir birey bir kadını kendi içinde kadın olduğu için değil, onu elde etmesi kendi gönlünü okşadığı için veya kendisine saygınlık kazandıracağı için seçer. Yapılan iş, kendisi için değil, başkaları üzerinde bırakacağı izlenim için yapılır (Horney, 1994: 69 
"Allahım! Ömer'in aşkına tutuldum ben. Gönlüme bu aşka dayanma gücü ver!"
Bu beyitlerde Ömer, kendisini seven kadınların yaşadığı duygu yoğunluğunu ortaya koymaktadır. Sevgilisi Rebâb, ona karşı hissettiği duygular ve özlem nedeniyle Allah'a yakarmakta ondan dayanma gücü vermesini istemektedir. Ömer, Rebâb'ın çektiği bu acının normal olduğunu ifade etmektedir adeta. Çünkü narsist insan gerçekliği, nesnelerin ya da insanların gerçekliğini, oldukları gibi algılayamaz; ancak kendi içindeki süreçlerin biçimlendirdiği ve belirlediği biçimde algılayabilir. Dış dünyaya ya hiç tepkide bulunmaz, ya da bulunursa dış dünyanın gerçekliğine uygun olarak değil, kendi düşünce ve duygu süreçlerine göre tepki gösterir. Narsisizm nesnelliğin, aklın ve sevginin karşıt kutbudur (Fromm, 1982: 49) Başka bir sevgilisi ona karşı duygularını şöyle dile getirir (İbn Ebî Rebîa, 1934: 63) :
"Sen tek düşüncem, tek emelimsin, gönlümün aşkı, varisimsin"
Narsist duygulara sahip olan insanlar sadece kendilerini sevmekle yetinmezler. Onlar etrafındaki herkesin ilgi merkezi olmak isterler. Başkalarını, ona gösterdikleri hayranlığa veya yaptıkları iltifatlara göre değerlendirir. Ona hayran olanlar iyi ve üstün insanlardır, olmayanlarsa düşünmeye değmez. Dolayısıyla temel doyumu hayranlık uyandırmada yatar. Ancak güvenliği de buna dayanır, çünkü bu ona güçlü olduğu ve çevresindeki dünyanın dostça olduğu yanılsamasını verir (Horney, 1994: 68) . Ömer'in etrafındaki insanlara özellikle de kadınlara karşı yaklaşımı bu şekildedir. O sadece ilgi duyulmayı değil eşi benzeri olmayan bir aşkla sevilmeyi arzular. Bu beyitlerde sevgilisinin sözleri onun bu halini yansıtır. Ömer bu kadının tek düşüncesi ve gerçekleşmesini istediği tek arzusudur. Kadının Ömer'e olan aşkı o kadar güçlüdür ki ona "varisim" diye seslenmektedir. Yani Ömer'in kendisinden önce ölmemesini istememekte ona uzun ömürler dilemektedir. Başka bir beyitte sevgilisi ile komşusu kadın arasındaki şu diyalog yer alır (İbn Ebî Rebîa, 1934: 18) : Bu beyitler Ömer'in narsist duygularını güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır. Hac ibadet mevsimidir. İnsanlar hacca sadece Allah'ın rızasına erişmek için giderler ve başka bir amaç gütmezler. Ancak Ömer'e göre kadınlar hacca onun aşkı ve onunla görüşmek için gelirler. Ömer hac mevsimini kaçırmazdı. Ancak onun hacca gelmesi kadınlarla görüşmek ve başka zamanlarda görme imkânı bulamadığı kadınları görmek içindi. Bu yüzden onu seven ve ona şiir yazdırmak isteyen kadınlar hacca gelirlerdi. Bu beyitlerde onu görmek için hacca gelen bir kadını tasvir etmektedir. Kadın görünüşte hac görevini yerine getirmek için gelmiş olsa da gönlünde ve aklında Ömer vardır. Ömer bu sene gelmemiş olsa kadın da gelmeyecektir.
Şairin divanında kendisine aşklarını açıkça ilan eden kadın tasvirleri olduğu gibi utangaç oldukları için daha farklı şekillerde bunu ortaya koyanlar da vardır. Onlardan biri hakkında şair şöyle der (İbn Ebî Rebîa, 1934: 237) :
"Sevgilim ailesinden çekindiğinden konuşamayıp; mahzunca göz kırptı bana 'Beni aşkına köle eden adam! Merhaba! hoş geldin !' diyordu göz kırpışı"
Bu beyitlerde şairin sevgilisi utangaç ve ailesinden çekinmektedir. Bu durum yaşının küçüklüğünden veya aşkta yeni oluşundan olabilir. Şairin narsistliğini ortaya koyan unsur, kadınlar aileleri veya yakınları ile olsalar da onun aşkına ve yakışıklılığına karşı dayanamamalarıdır. Sevgilisi burada yalnız olmadığı için duygularını ifade edememektedir. Ancak özlem ve hüzünle dolu bir göz kırpışla duygularını aktarmaya çalışmıştır. Sevgilisine duyduğu özlem ve ailesinden çekindiği için vuslata erememenin verdiği hüzün onu bu hale getirmiştir. Ancak şair kesin olarak bilmektedir ki bu göz kırpış kendisinin onu aşkına köle ettiğinin bir göstergesidir. Diğer bir beyitte şöyle der (İbn Ebî Rebîa, 1934: 124) :
"Arkadaşları gözlerinden anladılar sevgilimin özlemini, iştiyak bakışlara yansır zira Keşke Ömer gizlice çıkıp gelse bugün dediler onu hoşnut etmek için."
Şair bir mâşuk ve kadın meclislerindeki konuşmaların ana kahramanıdır. Bu beyitlerde de sevgilisinin arkadaşları gözlerinden onun Ömer'i ne kadar özlediğini anlamışlardır. Bu duruma üzülerek onu hoşnut etmek için şairin gelmesini dilerler. Şair öz sevgisini tatmin etmek için hep kadınların diyaloglarında kendisine duyulan özlemi yansıtır.
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6.Kadınların Ömer b. Êbî Rebîa'nın Peşinden Koşmaları
Şairin şiirlerinde narsizmin en belirgin olduğu yerlerden birisi de onun, kadını kendisinin arkasından koşan bir unsur olarak tasvir etmesidir. Divanında bu durumu ortaya koyan birçok beyit vardır. Ömer bazen kadınların duygularına karşılık verir bazen de onları umursamaz. Onların aksine sevgilinin arkasından ağlamaz, geçmişi ve onu hatırlatan şeyleri anmaz. Bilakis kadınlar her daim onun arkasından koşar, birbirleri ile yarışırlardı (Mübârek, ts.: 93) . Bunu ifade eden bir beyitte şöyle demektedir (İbn Ebî Rebîa, 1934: 66) :
"Sevgilim haykırdı: Babam ve kardeşlerim üzerine yemin ederim ki yanıma gelmezsen tüm mahalleye ifşa edeceğim."
Beyitlerden anlaşıldığı üzere sevgilisi, Ömer ile görüşmek için peşinden koşmaktadır. Ömer ya görüşme işini ağırdan almakta veya onunla görüşmeyi tamamen reddetmektedir. Sevgilisi bu duruma o kadar içerler ki; babasının ve kardeşlerinin üzerine yemin ederek kendisiyle görüşmediği takdirde tüm mahalleyi ayaklandıracağını söylemektedir. Kadının bu tehditkâr tutumu, Ömer'in kadınlara karşı narsist duygularını yansıtmaktadır. Zira o kendisini seven kadınların duygularını umursamazdı. Bu beyitlerde de kadın, Ömer ona tüm yolları kapattığı için durumu mahalle sakinlerine duyurmakla tehdit silahını kullanmaktadır. Şair peşinden koşan başka bir kadın için şöyle der (İbn Ebî Rebîa, 1934: 176-177) :
"Sevgilim haberci yollamış, gel bir gece yanımızda kal, güzel bir gece geçirelim birlikte diye, haberi alınca bizzat kendisi gelmiş gibi hissetim boyalı tırnaklarıyla."
Ömer'in şiirlerinde sevgilileri ile haberleşmeleri önemli bir yer tutar. O mesajlaşmaların nasıl, kimler aracılığı ile yapıldığına yer verir. Sevgili ile mesajlaşmalar, Ömer'in şiire getirdiği yeniliklerden biri olarak kabul edilir. Zira o şiirlerinde bu diyalogları oluşturmuş, sevgilinin cevaplarını, aralarındaki ilişki ile ilintili olarak düzenlemiştir. Bu tarz daha önceki Arap şiirinde bilinen bir durum değildir. Haberleşmeler şiirle değil, posta güvercinleri ile veya doğadaki diğer unsurlarla yapılmaktaydı. Ömer'in sevgilileri ile şiirleri aracılığı ile mesajlaşması kadınların duygularının ve onlara özgü bazı hallerin dile getirilmesinde kendine özgü bir üslup oluşturmaya da katkı sağlamıştır (el-Havâmide, 2012: 434-435) . Bu beyitlerde de sevgilisi Ömer'e birisi ile haber yollamıştır. Ömer'e kendisini ziyarete gelmesini, birlikte güzel vakit geçirmeyi teklif eder. Şairin sahip olduğu narsist duygularının sonucu olarak bu ve benzeri beyitlerdeki tasvirleriyle kendi toplumunun ve kadın doğasının sahip olduğu değerleri yok etmektedir adeta. Şair, Arap toplumundaki bir kadını birlikte vakit geçirmek için kendisini davet eder şekilde tasvir etmektedir.
Şair kadınların hac mevsiminde dahi kendisinin peşinde koştuklarını şu sözlerle ifade eder (İbn Ebî Rebîa, 1934: 121-122) : Ömer'in şiirlerinde vurguladığı noktalardan birisi de kadınların onun peşinden koşmalarının belli bir dönemle sınırlı olmadığıdır. Kadınlar hac ve umre gibi dönemlerde dahi onun peşinden koşmaktadır. Şair şiirlerinde bu durumla övünmektedir. Onun kadınlarla olan ilişkisine dair narsist duyguları şiirlerinde hac ve umre dönemlerinde kadınların kendisine olan ilgilerini detaylı bir şekilde tasvir etmeye yöneltmiştir. Kasidelerinde bu dönemde kadınların kendisi hakkındaki konuşmalarına, kaş göz işaretleri ve fısıltıları ile kendisini ayartmaya çalışmalarına dair girişimlerine yer verir. Sadedinde bulunduğumuz beyitlerde sevgilisi bir akranı ile konuşarak, tavaf etmekte olan Ömer'in dikkatini çekerek onu tavaftan alıkoymak ister. Kaş göz işaretleri ile şairin dikkatini çekmeye çalışırlar fakat başarılı olamazlar. Ömer burada öz sevgisi ile kadınları peşinden koşturup kendisini etkileyemediklerini ortaya koymuştur. Sevgilisinin arkadaşı Ömer'in dikkatini çekmeye çalıştığını ama kendisine bir tepki vermediğini ifade eder. Bu girişimleri sonuçsuz kalan kadınlar bu defa tavafta şairi takip etmeye ardından gitmeye başlarlar. Şair burada kendisini kadınları dikkate almayan ama buna rağmen kadınların peşinden koştuğu kişi olarak yansıtmaktadır.
7.Kadınların Ömer b. Ebî Rebîa İle Görüşmek Ve Konuşmak İstemesi
Kadınlar, Ömer b. Ebî Rebîa'yı elde etmek için sürekli bir çaba içerisinde olmasına rağmen o hepsiyle sevgiye dayalı duygusal bir bağ kurmamıştır. Bazılarını sevmiş olsa dahi hiçbir kadına tam bir bağlılıkla bağlanmamıştır. Öte yandan kadınlar onun bir bakışını, gülümsemesini, konuşmasını, duygularını kendileri ile paylaşmasını canı gönülden istemektedirler. Ancak narsist Ömer, sevgisini kendisini isteyen kadına değil, kendisinin arzuladığına vermektedir. Şiirleri, onları umursamadığı halde kendisine kavuşmak isteyen, ayrılık ve aşk acısı çeken, özlem ve kavuşma umudu taşıyan kadın tasvirleri ile doludur. Şiirlerinde kadınlar, acılarını dindirmesi için ona yakarıp şefkat göstermesini dilemektedirler. Şair, kasidelerinde kadınların onunla görüşmek ve konuşmak için gösterdikleri çabayı farklı suretlerde tasvir etmiştir.
Bu beyitlerden birinde sevgilisinin diliyle şöyle demektedir (İbn Ebî Rebîa, 1934: 242) : Ömer'in şiirlerinde kadınların onunla ilgili diyaloglarında pekiştirme üslubuna yer verdiğini görüyoruz. Yemin ifadeleri bu üsluptan birisidir. Araplar konuşmalarında yemine çokça başvururlar. Yemin pekiştireci, Ömer'in şiirlerindeki kadın diyaloglarında yaygın bir şekilde yer almaktadır (el-Havâmide, 2012: 435) . Bu beyitlerde sevgilisi kız kardeşlerinden kimseye görünmeden Ömer'e gitmelerini ve ona selamını ve şu mesajı iletmelerini istemektedir: Yemin ederim ki susuz bir insanın suya duyduğu özlem, benim Ömer'i görme arzumdan daha şiddetli değildir.
Başka bir kadının dilinden şu sözleri nakleder (İbn Ebî Rebîa, 1934: 123) : Ömer b. Ebî Rebîa kadınların kendisi ile konuşmak, görüşmek istemelerinden, ona âşık olmalarından keyif almaktadır. Onun kadın meclislerine hâkimiyeti, şiirlerinde sevgililerinin diyaloglarında farklı şekillerde yer alır. Bu beyitlerde de sevgilisi yeminlerin en büyüklerinden birini etmektedir. ‫للا‬ ‫بتعميرك‬ takdiriyle "Ezeli olduğuna inandığın Allah'a yeminle" demektedir (Abdulhamîd, 1960: 148) . Sevgilisi, Ömer'in kendisine şefkat göstermesi için yemin etmeye başvurmuştur. Onun kendisinden uzak kalmasından, görüşmeyi reddetmesinden dolayı çektiği acıyı, ıstırabı dindirmesi için şairden merhamet dilemektedir. Ömer'in kendisini reddedişinin devam etmesinden endişe ederek kalbinin taş kesilecek kadar katı olup olmadığını sorgulamaktadır.
Şair, sevgilisi ile ona gönderdiği elçi arasındaki diyaloğu şöyle tasvir etmektedir (İbn Ebî Rebîa, 1934: 158) :
"Sevgilim haber gönderdiğim adama demiş ki: Allah aşkına ona öyle şeyler söyle ki, duygularını harekete geçirsin ve bana yaptığını tekrar yapmasın" Ömer b. Ebî Rebîa, bir yıl görüşmediği bir sevgilisi ile yeniden buluşmak ister. Ancak gururu gidip kadınla bizzat görüşmesine izin vermez. Bu yüzden sevgilisine bir elçi gönderir. Kadın, Ömer'i çok özlemiş, onunla görüşmek için sabrı kalmamıştır. Kadının elçiye verdiği cevap hem özlem ve kavuşma arzusu hem de uzun bir süre terk edilmenin gereği sitem içermektedir. Kadın bu karışık duyguları hissettirmek için yemin sîgası kullanmıştır. Nihayetinde, Ömer'e yeniden kavuşmak ve ondan bir daha ayrı kalmak istememektedir.
Şair başka bir beyitte kendisine kavuşma umudunu yitirmek üzere olan bir sevgilisinin halini şu sözlerle ifade eder (İbn Ebî Rebîa, 1934: 468) : Ömer'in sahip olduğu narsist duygular onu sevgililerinin ağzından yemin ve dilek sîgaları kullanmaktan öteye taşımıştır. Şair, kadınlar ağzından adak adamaya da yer vermiştir. Kadınlar narin varlıklar olduğu için bir şeyler adamaya daha eğilimlidirler. Korunma hissi, arzu ettiklerine ulaşma arzusu ve tehlikelerden uzak kalmak için adak adarlar (el-Havâmide, 2012: 440) . Ömer b. Ebî Rebîa bu beyitlerde olduğu gibi öz sevgisini tatmin etmek için sevgilileri ağzından adak adama ifadelerine yer verir. O, mâşuk olduğu için, kendisini elde edilmesi uzak, gerçekleşmesi için uğruna adaklar adanan bir adam olarak tasvir eder. Bu beyitlerde, bir elçi sevgilisine Ömer'in geleceğini haber verince kadın sevinçten duramamıştır. Onun gelişini her yanı kaplayan bir misk meltemi gibi tasvir eder. Bu nimeti kendisine bahşettiği için Allah'a şükür edeceğini ve vadettiği adağını bu gece yerine getireceğini ifade etmektedir.
8.Kadınların Ömer b. Ebî Rebîa İçin Dua Etmesi
Kadınlar, doğaları gereği başta aşk ve sevgi gibi konular olmak üzere konuşmalarında dua etmeye meyillidirler. Onlar özellikle sevdikleri insanlar için samimi bir dilek olarak dua ederler. Ömer'in narsist karakteri şiirlerinde bu duruma yer vermesine izin vermemiştir. Şiirlerinde sevgililerinin kendisine iyilik, başarı, esenlik, uzun ömür, sağlık, gençliğin devamı gibi birçok konuda dua edişlerine yer vermiştir. Bu dualar, sevgi ve özlem ile dolu olup sevgili için kaygılanma içermektedir. Bu bağlamda şair bir beyitte şöyle der (Abdulhamîd, 1960: 496 Ömer, sevgilisini bırakıp gidiyor olmasına rağmen, kadın ona olan sevgisinden sağlıcakla kalmasını ve Allah'tan onu korumasını dilemektedir. Şair, kadının onu terk ediyor olmasına rağmen kendisi için dua etmesi ve iyi dileklerde bulunması ile övünmektedir. Bu ve benzeri durumlar şairin öz sevgisini tatmin eden şeylerdir. Başka bir beyitte şair şöyle der (Abdulhamîd, 1960: 97) : 
"Bir gün Ömer yurdunu değiştirecek veya yolculuğa çıkacak olsa, dilerim Allah hep yanında olur"
Bu beyitlerde Ömer'in sevgilisi ona olan aşkından dolayı dua etmektedir. Bir gün yaşadığı yeri değiştirmek zorunda kalsa veya bir nedenle yolculuğa çıkması gerekse Allah'ın yardımının hep onunla olması için dua etmektedir. Şaire hâlâ âşık olan sevgililerinin ona duaları da kasidelerinde yer almaktadır.
9.Kadınların Hayatlarını ve Bedenlerini Ömer b. Ebî Rebîa'ya Feda Etmeleri
Ömer b. Ebî Rebîa'nın şiirleri, kadınların şaire duydukları çeşitli özlem ve aşk sözleri ile doludur. Kadınların kendilerini ona feda etmelerine dair ifadeleri bunlardan biridir. Kadınlar gerek kendi aralarında şairden bahsederken, gerekse Ömer onlarla görüştüğünde doğrudan ona bu tarz ifadeler kullanmaktadırlar. Kadınların kendilerini ona feda etmeleri ona duydukları sevgiyi, yakınında olma arzularını ortaya koymak ve kalplerinde sahip olduğu yeri ona göstermektir (elHavâmide, 2012: 437) . Onun kendine olan öz sevgisi şiirlerinde her zaman kadınların kahramanı olma, tüm hikâyenin kendi etrafında odaklanması arzusunu doğurmaktadır. Çünkü ona göre bir kadının aşkta ulaşacağı son nokta onun kendisini, canını ve bedenini sevdiği adama feda edebilmesidir. Bir sevgilisinin şu ifadelerine yer verir (Abdulhamîd, 1960: 116) :
"Canım feda olsun, sevgisi hem açık hem gizemli, aşkıyla bitap düştüğüm o adama"
Kadın, şairin kendisine karşı duygularını dile getirmektedir. Ömer'in onu gerçekten sevip sevmediğini bile bilmemekte, gerçek hislerinin ne olduğunu öğrenmek istemektedir. Sevgilisi bu sözleri ile şairin kendisine karşı duygularını canlandırmak için veya düşüncelerini ona ulaştırmak için söylemiş olabilir. Sevgisizlikten şikâyetçi olsa da kadın şairi gerçekten sevmekte ve ona canını feda etmeye hazırdır.
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Volume 11/5 Winter 2016 sonucunda Ömer'in başına bir şey geldiğini fark etmiş ve komşusundan ona ne olmuş olabileceğini araştırmasını istemiştir. Bunu ifade ederken kalbinin onun için çekeceği acıya yer vermiştir.
10.Kadınların Ömer B. Ebî Rebîa'dan Ayrı Kalmaya Katlanamaması
Ömer b. Ebî Rebîa narsist bir karakter olduğu için kaybettiği hiçbir kadın için üzülmemiş, onlara karşı farklı bir şefkat duygusu içerisinde olmamıştır. Bazı şairler kaybettikleri sevgilileri için üzülüp ağlamışlar, onlarla anılarını, yaşadıkları yerleri ve uzun yıllar çektikleri acıları dile getirmişlerdir. Ancak Ömer b. Ebî Rebîa, şiirlerinde ve sevgisinde bu şairler gibi zafiyet göstermemiş, hüzün ve gözyaşını dile getirmemiştir. Zira bir sevgilinin vedası onun için başka birinin gelmesi demektir (Mübârek, Bu beyitlerde şair sevgilisinin sözleri üzerinden narsist yönünü yansıtmaktadır. Sevgilisinin kendisinden ayrıldığı için üzgün olduğuna ve ağladığına, ayrılmamak için ricada bulunduğuna ve ona olan büyük aşkına dikkat çekmiştir. Sevgilisinin durmak bilmeden akan gözyaşlarını tasvir etmiştir. Bütün tasvirlerde şairin öz sevgisini tatmin edecek unsurlar dikkat çekmektedir.
Sonuç
Bu çalışmada Emevî Dönemi gazel şairlerinden Ömer b. Ebî Rebîa'nın divanında yer alan şiirlerde psikanalitik edebiyat kuramının alt alanlarından biri olan narsisizmin yansımaları saptanmıştır. Dolayısıyla Ömer b. Ebî Rebîa'nın şiirlerindeki birtakım narsist öğeler mercek altına alınarak "megaloman" kimliği ortaya konulmuştur. Ailesinin ve yetiştiği yaşam şartlarının şairin megaloman kişiliğinde büyük payı olduğu için önce biyografisine yer verilerek şiirlerindeki narsist öğeler tespit edilmiştir.
